








Abstract: This paper argues that Ukraine, because of its tight relation with Russia 
and geographic appurtenance with Europe has the privileged opportunity to 
function as an economic bridge between its two main economic vectors. The paper 
is divided in two parts, one that analyses Ukraines recent history as to determine 
its relation with Russia, its economic and politic limitations and background. The 
second part presents the main economic areas of Ukraine that show interest to EU 
and Russia, as to determine its overall economic potential.
Keywords: economy of Ukraine, democratic transition of Ukraine, economic 
relations of Ukraine with the European Union, economic relation of Ukraine with 
Russia
Introducere 
Înc de la obinerea independentei naionale, Ucraina a fost privit ca 
„Povestea de succes a Europei care urmeaz s se întâmple”. Ucraina dispune de 
toate „ingredientele” politico-geografice ca s se fi dezvoltat precum statele central 
i est europene. Îns, obstacolele în calea tranziiei acesteia se dovedesc a fi mai 
semnificative decât avantajele de care dispune. 
Considerm c situaia economic actual a Ucrainei este urmarea nu 
numai a demersurilor guvernelor Ucrainei din 1993 pân astzi, dar i consecina 
proiectelor economice sovietice. Urmând acest raionament, pentru a evalua 
potenialul economic real al Ucrainei de astzi este necesar o analiz istoric care 
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s prezinte premisele i capacitile ei. Mai mult decât atât, istoricul Ucrainei va 
releva i relaia acesteia cu Rusia, vectorul su principal în relaiile internaionale 
i economice. În acelai timp, analizm impactul economic al noului vector 
emergent pentru Ucraina, anume Uniunea European, care începând din 2005 se 
consolideaz ca urmtorul partener prioritar al Ucrainei, chiar i înaintea Rusiei. 
Studiul nostru dezvluie o destinaie economic i politic cu vast potenial 
economic i politic, mai ales datorit localizrii sale între doi poli importani de 
influen i putere. Ucraina poate reprezenta o punte între Occident i Orient, iar 
pentru a putea evalua potenialul ei economic trebuie s analizm Ucraina atât în 
raport cu Rusia dar i în raport cu Uniunea European.
Obiectul cercetrii noastre este situaia economic a Ucrainei, iar în cadrul 
analizei subiectului propus lum în considerare factorii care determin potenialul 
economic al Ucrainei, vectorii i direciile principale de dezvoltare economic ale 
Ucrainei.
Obiectivele lucrrii sunt: 
1. Determinarea premiselor, elementelor si tendinelor principale ale 
relaiilor economice ale Ucrainei.
2.  Determinarea aspectelor economice care determin potenialul Ucrainei, 
atât pentru Occident cât i pentru Orient.
3.  Analiza intereselor economice comune ale UE i Rusiei referitoare la 
Ucraina.
4.  Evaluarea importanei economice a Ucrainei pentru Rusia i UE.
Relevana cercetrii noastre este cu atât mai semnificativ în contextul 
schimbrilor geopolitice ce au loc în Europa de Est, în mod explicit în Ucraina. 
Lucrarea de fa analizeaz potenialul economic al Ucrainei, iar în contextul 
reactualizrii colaborrii acesteia cu UE, este important s cercetm câmpul 
economic al acesteia, pentru a identifica obstacole sau oportuniti în colaborarea 
celor doi subieci. De asemenea, în cadrul lucrrii analizm relaia Ucrainei cu 
Rusia, iar o înelegere profund a relaiei acestora considerm c ne poate ajuta s
prezicem comportamentul economic nu numai al Ucrainei, dar i al Rusiei. 
Considerm c tema lucrrii noastre nu este dezvoltat suficient în literatura 
academic, atât din cauza faptului c este o tem emergent, dar i din cauza 
problemei accesului la sursele autohtone ucrainene. Din aceast privin, 




 Natura cercetrii noastre este politico-economic, însemnând c analizm 
obiectul cercetrii noastre atât într-un cadru calitativ-teoretic, dar i cantitativ. În 
cadrul lucrrii punem accent pe interesul economic ca mobilul aciunilor 
subiecilor temei noastre. De asemenea, utilizm analiza politologic i istoric
pentru a ilustra strategiile de politic extern ale UE, Rusiei i Ucrainei.
 Sursele folosite în proiectul nostru sunt atât romaneti, ruseti si anglo-
saxone, cum ar fi: cri de specialitate, publicaii periodice i documentele oficiale 
emise de instituii ucrainene, europene i ruseti. Folosim, de asemenea, mai multe 
proiecte de cercetare strine i lucrri de specialitate. Ca surse pentru informaiile 
cantitative, am utilizat date statistice ale UE, ale Serviciului Statistic de Stat al 
Ucrainei i ale Institutului de Statistic al Rusiei.
 Lucrarea de fa este o scurt introducere în tematic propus, urmând s o 
dezvoltm într-un proiect mai larg. În proiectul viitor vom analiza în continuare 
potenialul economic, dar i implicaiile politice ale relaiilor Ucrainei cu UE, 
Rusia i ali actori semnificativi. Dorim s dezvoltm în lucrarea urmtoare latura 
cantitativ a studiului nostru pentru a putea aplica apoi aceste cunotiine pe 
sectoare exacte ale economiei Ucrainene. În mod expres ne intereseaz s studiem 
în viitor sectorul energetic i de resurse naturale, dar i puterea real de cumprare 
i producie a Ucrainei.
I. Tranziia Ucrainei, 1993-2004 
Separarea de URSS 
Caracteristicile principale ale economiei Ucrainei în perioada tranziiei sunt 
rezultate din funciile acesteia ca subiect al Uniunii Sovietice1. Sistemul economic 
sovietic leag subiecii Uniunii ca elemente economice într-un lan unitar de 
producie2. Mobilitatea produselor în cadrul procesului produciei era menit s
dezvolte uniform tot teritoriul sovietic, în schimb procesul scdea rentabilitatea 
produciilor i ridica costul de producie, astfel o mare parte din capacitatea de 
producie a Ucrainei în 1991 rmânea deschis i specializat izolat, incapabil s
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produc bunuri finite pentru propria pia3. Sistemul economic sovietic era 
organizat ca un proces administrativ. Centrul moscovit calcula i coordona absolut 
totul, atât economia, inputul i outputul fiecrui subiect din Uniune, dar i structura 
social i politic a subiecilor si4. Ca urmare a acestui sistem defectuos, Ucraina 
era dezavantajat considerabil în competiia economic cu alte state i în procesul 
tranzitiv spre piaa liber. 
 În cadrul Uniunii, Ucraina avea statutul privilegiat de „al doilea printre 
egali”. Industria Ucrainei, per total, a fost privilegiat, fiind dezvoltat superior i 
mai variat în comparaie cu restul subiecilor URSS. Peisajul economic al rii a 
fost stabilit de Moscova în cadrul proiectului Nou Politic Economic din anii 
’20, iar apoi în cadrul colectivizrii i industrializrii din anii ’30 5. Industriile 
principale sovietice din Ucraina erau: siderurgia, producia chimic, ingineria 
mecanic, energetic, agricultura agrar i exportul de produse agricole. În ciuda 
avantajelor, îns, începând cu anii ’60, aproape toate sectoarele economice ale 
Ucrainei au funcionat în continuu deficit economic6.
Ca urmare a problemelor economice i politico-sociale ale URSS, în 1985 
Gorbaciov încearc s reformeze sistemul sovietic prin programul “Perestroika”, 
dar în 1989 criza economic a Uniunii devine inevitabil7. Motivul principal al 
eecului economic al Uniunii, în cea mai mare parte a sa, a fost structural. 
Moscova nu permitea autonomie de decizie sau de auto-reglementare economic la 
nivel regional, planurile cincinale duceau la calcule fantastice de producie numai 
pentru susinerea economiei. Pe lâng acestea, industria Ucrainei era 
subdezvoltat, iar bunurile fabricate sau extrase erau necompetitive. În condiiile 
necompetitivitatii produselor fabricate, toat industria Uniunii Sovietice era 
vulnerabil preului materiilor prime8.
În acelai timp, la nivel social-politic, pe fondul „revolutiilor de catifea” se 
afirm din ce în ce mai activ micarea naional ucrainean. Cedarea sistemului de 
comand administrativ a dus la anarhie economic, iar Ucraina îi formuleaz dup
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exemplul multor alte state est-europene cererea de suveranitate în cadrul aa-
numitei „parade a suveranitilor” 9.
Pe 16 iulie 1990, Rada Suprem a RSS Ucraina abroga „Declaraia de 
suveranitate de stat a Ucrainei”, ce reprezint de altfel i actul juridic de baz a 
viitoarei proclamri a independenei. În sfera economic, de asemenea, în august 
1990 se aprob legea „Cu privire la independena economic a Ucrainei”, ce 
reprezint primul program de reforme pentru adaptare la economia de pia i 
suveranitate naional. În baza acestor dou acte se instituie jurisdicia de model 
republican peste toate întreprinderile statului, independena economic i libertatea 
de întreprindere, mecanisme de protecie a pieei interne, precum i vama 
naional10.
La 24 august 1991, în urma vidului de putere creat de „puciul de la 
Moscova”, Rada Suprem adopta „Actul de Independen al Ucrainei”. Printre 
primele acte ale noului preedinte Leonid Kravciuk s-a numrat semnarea la 7-8 
decembrie 1991, împreun cu  liderii Rusiei i Belarus (ri fondatoare URSS), a 
actului de suspendare a Tratatului privind Uniunea Sovietic, dizolvându-i astfel 
existena11.
În acelai timp cu dizolvarea URSS, Ucraina semneaz i actul pentru 
crearea Comunitii Statelor Independente, organizaie cu funcii administrative, 
economice i militare. Organizaia trebuia s faciliteze separarea statelor de URSS, 
meninând în acelai timp legturile lor economice. CSI facilita accesul la 
infrastructura URSS, transferul financiar intra-comunitar, circulaia valutei ruseti 
pe teritoriul comunitar, dar reprezenta i o linie de salvare pentru statele membre, 
întrucât aveau acces la materiale prime i resurse în regim preferenial sau 
subvenionate din partea Rusiei. 
 Demersurile de independen ale Kievului au fost printre cele mai puin 
vocale din Europa de Est. Perioad din 1989 pân în 1991 este caracterizat de 
ezitare i moderaie. Odat cu declararea independenei în 1991, Leonid Kravciuk  
începe s coordoneze tranziia economic a statului, iar mandatul su se 
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caracterizeaz prin tranziie lent, preferând s menin un control politic relativ 
puternic la nivel macroeconomic i un sector public numeros12.
Modelul tranzitiv cel mai frecventat în anii ’90 era aa numitul „consens de 
la Washington” sau „terapia de oc”- doctrin economic de factur neo-liberal
susinut de organizaii financiare influente precum Fondul Monetar Internaional, 
Banca Mondial sau minitrii de Finane ai G-713. Succesul programului era 
dependent de viteza implementrii tuturor msurilor de reform, încetinirea 
procesului ducând la vulnerabilitate spre inechitate i degenerarea platformei de 
baz a economiei prin dezvluirea „capcanelor tranziiei” - precum corupia, 
dezvoltarea pieei negre i per total, degradarea sistemului politic i social. Lipsa 
de tradiie democratic, de asemenea, sporea ansele ca acest proces s devin mai 
dificil i lung. 
 Printre dificultile programului pentru Ucraina enumarm:  
 -   Redirecionarea subsidiilor de stat sau înlturarea acestora. 
 -   Reforma fiscal, reducerea ratelor de taxare. 
 -   Liberalizarea dobânzii, ratei de schimb i a comerului. 
 -   Privatizarea companiilor de stat. 
 -   Dereglementarea instituiilor financiare.
 În 1992, guvernul Vitold Fokin împreun cu viceprim-ministrul Victor 
Lanovyi introduc „terapia de oc”, iar în baza acestui program Ucraina devine 
candidat pentru finanare din partea FMI. Programul nu a fost urmat consecvent, 
un exemplu fiind introducerea monedei alternative „karbovantul”, iar din cauza 
lipsei de susinere popular, guvernul Fokin a demisionat14. Programul a funcionat 
doar 5 luni, iar ca urmare guvernul ucrainean a adâncit criza, conducând la 
scderea produciei i creterea vertiginoas a preurilor: în 1992 preurile 
crescuser de 30 de ori, iar în 1993 Ucraina întampina una dintre cele mai mari 
hiperinflaii din lume - mai mult de 10,150%15.
În timpul perioadei de reforme a avut loc dezindustrializarea rii, 
micorarea forei de producie, veniturile populaiei au fost reduse, ceea ce a dus la 
o criz de vânzri, a aprut economia de tip troc, iar veniturile bugetare au creat un 
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deficit cronic bugetului de stat16. Mandatul lui L. Kravciuk a fost dedicat în mare 
parte stabilizrii economiei, inflaiei i reducerii deficitului bugetar.
Ucraina i-a manifestat înc din 1993 intenia de a-i dezvolta relaiile cu 
UE, pe baza legii-program „Cu privire la direciile cheie ale politicii externe ale 
Ucrainei” din 2 iulie 1993. Cu scopul de a menine relaii stabile cu UE, Ucraina 
urma s încheie un acord de parteneriat i cooperare, acesta reprezentând primul 
pas spre asociere i mai târziu, spre accedere ca membru cu drepturi depline în 
UE17.
Din 14 iunie 1994 a fost stabilit prin Acordul de parteneriat i cooperare 
(intrat în vigoare la 1 martie 1998), temeiul juridic al relaiilor Ucraina-UE i a 
iniiat cooperarea politic, economic, comercial, precum i pe probleme 
umanitare. Încheierea APC a permis Ucrainei s stabileasc un dialog bilateral 
periodic cu UE bazat pe principiile GATT / OMC. Ucraina urmrea s îi adapteze 
cu sprijinul Uniunii legislaia la normele i standardele europene în principalele 
sectoare ale economiei. În cadrul APC sunt enumerate apte prioriti, cum ar fi: 
energie, comer i investiii, justiie i afaceri interne, adaptarea legislaiei 
ucrainene, protecia mediului, transportul, cooperarea transfrontalier, cooperarea 
în domeniile tiinei, tehnologiei i spaiului18.
În 1994, odat cu încheierea mandatului lui Kravciuk, este ales pe o 
platform de reforme economice radicale candidatul tehnocrat Leonid Kuchma. Pe 
baza unui set de msuri efectuate cu dedicaie, precum: politic fiscal orientat pe 
stimularea economiei, reforme instituionale, privatizare accelerat, limitarea 
economiei negre, politic social bazat pe dezvoltarea infrastructurii, intr în 
vigoare colaborarea Ucrainei cu FMI, permiând Ucrainei s participe în programe 
precum: Extended Fund Faclity i Stand-By Agreement19.
Mandatul lui L. Kuchma este marcat de programul su de reforme 
economice, implementat cu succes. De asemenea, se adaug msuri importante, 
precum adoptarea unei Constituii noi i introducerea hrivnei ca moned naional. 
Primul su mandat s-a bucurat de susinere politic i social solid, îns al doilea 
mandat s-a dovedit a fi mai puin productiv, încetinind i chiar stagnând reformele 
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economice. În aceast perioad, ara intr într-o etap nefast de oligarhizare 
marcat de corupie i crim organizat la nivel înalt20.
La începutul celui de-al doilea mandat al lui Kuchma, Victor Iucenko, 
fostul guvernator al Bncii Ucrainene preia funcia de prim-ministru. Pe un fond 
tensionat care prevedea default-ul economic al rii, acesta conduce încreztor un 
program radical de reforme economice, precum: reforma fiscal de remonetizare, 
privatizri ale întreprinderilor i terenurilor agricole, dereglementare pentru firme 
mici, msuri anticorupie i reforme în domeniul energetic i al resurselor naturale, 
acest program fiind asemntor ca succes si impact celui implementat de Kravciuk 
cu 6 ani în urm21.
Relaii economice ruso-ucrainene 
În scurtul istoric prezentat al tranziiei Ucrainei, am trasat specificul distinct 
al acesteia de stat nou creat, precum i volubilitatea acesteia în plan economic. 
Aceste aspecte capt o importan deosebit prin raportul implicit fa de Rusia. 
Pe fondul unei apropieri civilizaionale profunde, trecutul Ucrainei ca subiect al 
Uniunii Sovietice oblig Ucraina s rmân în umbra Rusiei. 
 Odat ce Ucraina a decis s urmreasc traiectoria de stat independent, 
Ucraina i Rusia i-au reevaluat cu suspiciune relaiile de numeroase ori pentru a 
stabili nivelul de colaborare sau competiie dintre ele. Dei cele dou au ales 
modele asemntoare de tranziie, Rusia înc mai dispunea de instrumente de 
coerciie economic pentru a-i conserva modelul comunitar sovietic. Un exemplu 
reprezentativ este organizaia “Comunitatea Statelor Independente”. Aceast
platform a cptat cu timpul mai mult coeren economic, funcionând în 
aceast perioad, în mare parte ca un instrument politic22.
La începutul perioadei post-sovietice s-a promovat meninerea legturilor 
economice premergtoare. rile ex-sovietice au continuat s utilizeze rubla ca 
moned naional i s primeasc subvenii sub form de preuri reduse pentru 
energie. Ca urmare, perioada post-sovietic a fost caracterizat prin aceleai 
legturi ierarhice administrate de Rusia. Sistemul creat de Moscova în regiune era 
bazat pe beneficii economice oferite de aceasta în schimbul susinerii politice sau 









refuzarea unor beneficii economice, ca sistem de presiune23. Acest mecanism este 
cunoscut pentru crearea crizelor de gaz dintre Ucraina i Rusia.
Ca urmare a demersurilor de independen, vulnerabilitatea fa de crizele 
economice ale Rusiei i presiunea exercitat în aceast perioad asupra Ucrainei, 
Kievul a început s caute relaii mai strânse cu Occidentul. Pentru a sublinia i mai 
mult relaia complex dintre Kiev i Moscova, este interesant de remarcat crearea 
grupului de opoziie GUAM din cadrul CSI.
 Pentru a rezuma relaiile economice ruso-ucrainene, enumerm 
principalele sectoare de interes, atât pentru Moscova, cât i pentru Kiev: 
 - Piaa ruseasc s-a dezvoltat pe un fundal de dependen fa de produsele 
Ucrainei, reprezentând o destinaie foarte important, atât pentru export cât i 
import;
 - Cele dou state urmresc accesul la resurse care s faciliteze 
modernizarea industriei lor, respectiv Rusia - metalurgia i crbunele, iar Ucraina - 
resursele petrolifere i gaz;
 - Ucraina reprezint un mare potenial pentru Rusia ca ar de tranzit spre 
Europa, atât pentru resurse, cât i pentru produse;
 - Colaborarea dintre cele dou state ar contribui la rezolvarea unei mari 
game probleme sociale precum migraia spre Rusia;
 Nu putem s nu abordm tema controversat a schimbului de gaze între 
Rusia i Ucraina. Ucraina nu are resursele necesare pentru a fi autosuficient din 
punct de vedere energetic, iar, pe lâng aceasta, consumul rii este sporit de 
utilizarea ineficient a resurselor achiziionate. Începând cu 1992-1995, compania 
de stat Ukrhazprom a importat gaze naturale din Rusia i Turkmenistan i a 
acumulat numai pân în 1997 aproximativ 6 miliarde dolari datorie de stat pentru 
aceste livrri de gaze24.
Pe parcursul acestor ani, Gazprom a urmrit recuperarea datoriilor prin 
arierate cu prioritate în infrastructura de gaze a Ucrainei25. Cele mai mari instalaii 
de stocare a gazelor din lume s-au situat în vestul Ucrainei i au fost de mare 
valoare pentru Gazprom. Parlamentul ucrainean a rspuns la sfâritul anului 1996 
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prin interzicerea privatizrii conductelor de gaz de tranzit din Ucraina i stocarea 
de gaze, dar alimentarea cu gaz a devenit un instrument de presiune politic. 
 Tranziia Ucrainei a fost un proces dificil, care a generat mai multe 
probleme decât soluii. Aa-numita “terapie de oc” a fost resimit de populaia 
Ucrainei mai mult ca o serie de ocuri în ateptarea unei terapii. Rusia, din cauza 
unei tranziii la fel de dificile, nu a putut s contribuie pozitiv la evoluia Ucrainei. 
Mai mult, ciocnirile politice dintre ele au avut un efect distructiv pentru economiile 
ambelor ri. Ca urmare a traseului tranzitiv, îns, în 2004 Ucraina a devenit una 
dintre economiile cu cea mai rapid cretere din rile CSI, cu o rat de cretere de 
peste 12%, dovedind înc odat potenialul vast economic al acesteia, dar i 
capacitatea ei de recuperare. 
II. Dezvoltarea economic a Ucrainei, 2004-2013 
Dezvoltarea Ucrainei pe vectorul european 
Primul deceniu al istoriei Ucrainei independente este marcat de demersurile 
acesteia de a-i restructura atât sistemul politic, cât i sistemul economic. Tranziia 
Ucrainei reprezint una dintre etapele de dezvoltare cruciale pentru acest stat. 
Odat depite dezavantajele tranziiei, mcar parial, i odat stabilit un 
fundament de dezvoltare economic competitiv i a unui sistem politic solid, 
începe a doua etap. Numim aceast etap de dezvoltare, etapa de orientare i 
ascensiune economic. Considerm c aceast etap începe în jurul anului 2004, 
fiind marcat de alegerea lui Viktor Iucenko ca preedinte, bazându-se pe un 
program pro-european i de reforme economice radicale. Dac în prima etap de 
dezvoltare principalul vector în relaiile internaionale i economice este Rusia, în 
cea de a doua etap, Rusia îi pstreaz importana, dar intr în competiie cu un 
actor nou pentru influena asupra economiei Ucrainei, anume Uniunea European.
„Revoluia Portocalie” a reprezentat un moment crucial, promovând cauza 
ucrainean la nivel global. Revoluia Portocalie a marcat un punct de cotitur în 
istoria recent a Ucrainei, cu consecine atât în politica intern, cât i în politica 
extern. În anul 2004 vechiul regim devenise divizat, corupt i din ce în ce mai 
autoritar, iar alegerile programate la sfâritul lunii octombrie preau a reprezenta 
ansa spre relansarea reformelor democratice. Candidaii principali pentru una 




Iucenko i Viktor Ianukovici26. Miza votului ar fi determinat dac Ucraina urma o 
angajare mai profund fa de Occident sau dac va susine o apropiere de politica 
Rusiei. În ianuarie 2005 este inaugurat Viktor Iucenko, al treilea preedinte al 
Ucrainei independente.
Ucraina a înregistrat dou mari rezultate odat cu „Revoluia Portocalie”: 
democratizarea i întrirea relaiilor cu Occidentul i în mod special cu UE, care au 
devenit prioritare pentru noul guvern27. Ca rspuns la demersurile Kievului, 
Politica European de Vecintate pentru Ucraina devine mai receptiv, iar pe 21 
februarie 2005, Ucraina încheie un plan de aciune cu UE, care trasa obiectivele 
strategice în cooperarea celor dou pentru urmtorii 3 ani. Planul propunea un 
acord de liber schimb care s fie încheiat imediat ce Ucraina devenea membr a 
OMC i includea o cooperare substanial a Ucrainei în domeniul instituional. În 
acelai an, UE îi acorda statutul de economie de pia, ceea ce facilita schimbul 
dintre cele dou i reprezenta totodat unul dintre criteriile economice de aderare 
de la Copenhaga – o economie de pia stabil28. Ca urmare a noii orientri politice 
a Ucrainei, guvernul Timoenko se concentreaz pe aderarea la OMC, întrirea 
relaiilor cu UE, dar în acelasi timp conduce un set de politici retrograde economic, 
precum reglarea preurilor i creterea cheltuielilor publice29. 
Dup o stagnare a relaiilor cu UE din cauza tensiunilor din politica intern
a Ucrainei, în anul 2008 se relanseaz relaiile dintre cele dou. Acordul de 
Parteneriat i Cooperare, împreun cu Planul de aciune al UE, expira, marcând 
necesitatea încheierii nou tratat care s reactualizeze relaiile dintre cele dou30. În 
februarie 2008, pe baza calitii de membru OMC a Ucrainei, cele dou au lansat 
negocierile pentru DCFTA, ca parte a Acordului de Asociere, contribuind la 
integrarea economc în piaa intern a UE. Aceasta include eliminarea aproape a 
tuturor tarifelor i barierelor în zona schimbului de bunuri, servicii i a fluxului de 
investiii (în special din sectorul energetic). Odat ce Ucraina ar fi preluat acquis-ul 
UE, aceasta din urm ar fi garantat accesul pe piaa comunitar a bunurilor 
                                                
26 Andres Aslund, op. cit., pp. 175-177.
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Ibidem, p. 202.
28 Dmytro Boyarchuk, Inna Golodniuk, Malgorzata Jakubiak, Anna Kolesnichenko, Mykyta 
Mykhaylychenko, Wojciech Paczynski, Ana Tsarenko Vitaliy Varyschuk, “Prospects for Eu-
Ukraine Economic Relations”, Varsovia, CASE – Center for Social and Economic Research, 2006, 
p. 120.
29 A. Aslund, op. cit., p. 155. 






industriale ucrainene. Zona de liber schimb urma a fi o parte a Acordului de 
Asociere, acest FTA devenind primul tip de acord „deep and comprehensive”, care 
ar fi implicat UE într-o serie de msuri privind retragerea barierelor comerciale31. 
Cu toate acestea, în pofida efortului ucrainean, aceasta a devenit, alturi de 
Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaidjan i Georgia, parte a Parteneriatului Estic 
în 2009, ceea ce a fost vzut ca un fel de substitut al calitii de membru UE.  
 Dei câtigarea alegerilor prezideniale din 2010 de Viktor Ianukovici a fost 
vzut de Bruxelles ca o ameninare la adresa reformelor iniiate cu UE, acesta îi 
manifesta sprijinul pentru colaborarea cu UE. În decembrie 2011, la Summitul UE-
Ucraina, încep negocierile pentru încheierea Acordului de Asociere, însa acesta nu 
a fost semnat de liderii europeni decât în octombrie 2012, din cauza situaiei 
interne tensionate a Ucrainei. Înainte de a intra în vigoare, acesta trebuia ratificat 
de Parlamentul Ucrainei, Parlamentul European i Parlamentele naionale ale 
statelor membre. Dup multe întârzieri voite ale acestui proces, în martie 2014 
tratatul a intrat în vigoare.
 Astfel, constatm c, dei Revoluia Portocalie a marcat orientarea 
profund a Ucrainei ctre Occident, relaiile dintre aceasta i Uniunea European
au fost dificile, fiind influenate atât de politici interne, cât i de factori externi.
O problem delicat în ceea ce privete relaiile economice ale Ucrainei cu 
Uniunea European este reprezentat de tranzitul de gaz. Ucraina continu s fie 
cea mai important rut de tranzit a gazului rusesc în vest32. Dependena statelor 
europene de resursele naturale ruseti a devenit vizibil în disputele privind gazul 
dintre Rusia i Ucraina din 2006 i de la începutul lui 2009. În acelai timp, Rusia 
este dependent de exportul de petrol i gaze naturale ctre pieele europene.
Cele dou crize ale gazului, din 2006, respectiv 2009, au subliniat 
importana strategic, pe care o deine un stat de tranzit. Ca rspuns la crize, 
Uniunea European s-a orientat ctre gsirea unor noi forme de aprovizionare33. În 
ciuda încercrii Rusiei de a redireciona transportul de gaz ctre UE prin sistemul 
de tranzit din Belarus i prin  North Stream Pipeline, Ucraina rmâne cea mai 
important ar pentru tranzitul ctre UE. Astzi, 12 state membre UE primesc gaz 
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prin sistemul de tranzit ucrainian. Din pricina acestui fapt, UE a subliniat mereu 
necesitatea integrrii Ucrainei în structurile unificate ale Uniunii34.
Sinteza relaiilor economice ale Ucrainei 
Potenialul pentru un schimb economic mai pround între UE i Ucraina este 
vast. Ucraina reprezint o pia de aproximativ 45 mil., iar 70% din suprafaa rii 
reprezint teren arabil cu caliti deosebit de fertile. Pentru ca acest potenial s fie 
tradus în cretere economic, climatul de afaceri din Ucraina trebuie îmbuntit 
pentru ca oamenii de afaceri din UE s investeasc în Ucraina35. 
Un acord de asociere între Uniunea European i Ucraina prezint avantaje 
pentru ambele pri. Produsele UE ar putea intra atât pe piaa ucrainian, cât i pe 
piaa ruseasc, cu bunuri de calitate, fr taxe vamale adiionale. Mai mult decât 
atât, firmele europene vor avea stimuli pentru a investi în Ucraina, pentru a putea 
s exporte bunuri înapoi în UE, timp în care ar aduce tehnologia mai aproape de 
standardele europene. La ora actual, UE este cel mai important investitor strin în 
Ucraina36. Înc un stimul pentru investitorii europeni este reprezentat i de fora de 
munc ieftin din Ucraina. Reducerea barierelor comerciale cu UE ar putea, de 
asemenea, s duc la un boom al exportului de servicii (Transport, IT).
Ucraina import cel mai mult combustibili, lubrifiani (32,3% în 2010, în 
principal gaz i petrol din Rusia), echipament tehnic i de transport (19,5%) i 
bunuri manufacturate (14,4%). În ceea ce privete exporturile, acestea sunt 
reprezentate de bunuri manufacturate, în special produse de oel (37,1%) i 
echipament de transport (17,3%), mâncare i animale vii (11%)37. Din UE, Ucraina 
import echipament tehnic i de transport, produse chimice i bunuri 
manufacturate, iar din CIS, aceasta import în mare parte gaz, combustibili si 
lubrifiani. Rusia rmâne al doilea partener comercial al UE privind importurile i 
al patrulea privind exporturile. 
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Începând cu anul 2005, ca urmare a orientrii politicii ucrainiene ctre 
Occident, exporturile i importurile dintre Ucraina i Uniunea European au 
crescut anual cu o rat ridicat. Dac în 2004 exporturile Ucrainei ctre UE aveau 
o valoare de aproximativ 11 miliarde $, în 2007 acestea ating 13 miliarde $, iar în 
2008 înregistreaz un record de 18 mld. $. Pe de alt parte, importurile Ucrainei 
din UE aveau în 2004, o valoare de 9 mld. $, iar în 2008 reprezentau 28 mld. $. 
Balana comercial cu UE a fost negativ începând cu anul 200538.
În ceea ce privete schimburile economice dintre Ucraina i Rusia, 
respectiv UE, importurile au meninut trendul ascendent în perioada 2004-2009. În 
anul 2004, valoarea importurilor din Rusia era de 5.889 mld. $, iar în 2008 
valoarea importurilor din UE depete valoarea importurilor din Rusia cu 
aproximativ 5 mld. $. În ceea ce privete importurile, acestea variaz de la an la 
an39. Se observ o scdere a valorii exporturilor ctre Rusia în anul 2005, ca 
urmare a orientrii politicii economice ctre Uniunea European, în conformitate 
cu Planul de Aciune stabilit între cele dou. În 2008, valoarea importurilor din 
Rusia este semnificativ mai mic (23 mld. $) decât valoarea importurilor din UE 
(28 mld. $)
Dei volumul schimburilor internaionale ale Ucrainei a crescut în mod 
constant, timp de un deceniu (din 1998 i pân în 2008), în 2009, volumul 
schimburilor a sczut, în mare parte din cauza crizei economice mondiale i a 
impactului major al acesteia asupra economiei Ucrainei40. Serviciul statistic al 
statului ucrainian raporteaz o scdere de 41% în ceea ce privete exporturile i de 
47% în ceea ce privete importurile. În 2010, volumul schimburilor s-a întors la 
volumul pre-2009, exporturile crescând cu 30% i importurile cu 34%.
În perioada 2011-2013, se observ o cretere a nivelului importurilor 
Ucrainei din Uniunea European i o scdere a importurilor provenind din Rusia. 
În 2011, importurile venind din Uniunea European atingeau aproape 26 mld., 
valoare depit de importurile venite dinspre Rusia (30 mld. $). Totui, în anul 
2013 se produce o inversare în ceea ce privete schimburile comerciale, valoarea 
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importurilor din UE (27 mld. $) depind valoarea importurilor din Rusia cu 
aproximativ 4 mld. $41.
Atât în 2006, cât i în 2013, Ucraina rmâne unul dintre cei mai importani 
parteneri comerciali ai Rusiei. Ucraina era al doilea partener de schimb al Rusiei, 
dup Germania (13,4% din importuri) acumulând 6,7% din importurile Rusiei, de 
vreme ce din totalul importurilor Uniunii Europene, Ucraina acoperea doar 0,7%42. 
Acest trend se pstreaz i în anii urmtori, datele artând c în 2013, Ucraina este 
a treia ar din care import bunuri Rusia, dup China (15%) i Germania (14%). 
Astfel, din totalul importurilor ruseti, 5,5% provin din Ucraina. Tot în anul 2013, 
din totalul importurilor fcute de Uniunea European, doar un procent de 0,8% 
provin din Ucraina.
În acelai timp, trebuie s notm evoluia organizaiei CSI sub conducerea 
lui Vladimir Putin. Acordurile bilaterale dintre statele CSI au fost înlocuite cu o 
platform comun comercial prin înfiinarea în 2012 a Zonei Comerciale Libere 
care s faciliteze schimburile comerciale în zona CSI. Aceste demersuri marcheaz
orientarea economic pe care organizaia a dezvoltat-o, proiectul fiind conceput pe 
mai multe etape de integrare a subiecilor CSI într-o comunitate asemntoare UE, 
aa-numita Uniune Economic Euroasiatic. În ceea ce privete atitudinea Ucrainei 
fa de aceste proiecte, aceasta s-a manifestat mereu cu reinere, pentru c ar fi 
periclitat procesul de integrare european43.
Aadar, relaiile comerciale ale Rusiei i ale UE cu Ucraina au evoluat de-a 
lungul timpului într-o manier distinct. Observm c odat cu încheierea 
Revoluiei Portocalii, orientarea politicii externe a Ucrainei ctre Occident i ctre 
UE se reflect i în relaiile comerciale. UE nu devine doar cel mai mare investitor 
strin în Ucraina, ci i un partener comercial important, toate acestea marcând 
importana pe care o constituie o pia de 45 milioane locuitori, pentru exporturile 
Uniunii.
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Ucraina este un stat de perspectiv pentru toat comunitatea european, atât 
politic, cât i economic. În condiiile potrivite, Ucraina ar putea oferi atât coeren
i stabilitate în probleme de securitate, dar i în probleme legate de energie. Cu 
siguran, când vine vorba de vecintatea comun dintre Rusia i UE, Ucraina este 
o parte important a mizei competiiei celor doi actori.  
 Precum am prezentat, Ucraina se dezvolt pe doi vectori. Primul vector al 
Ucrainei este Rusia, statul de care aceasta este legat profund, legturile acestora 
fiind nu numai de natur civilizaional i istoric, dar i economice sau politice. 
Înc de la înfiinarea statului independent ucrainian, Rusia este susintorul i 
partenerul economic principal al acesteia, fapt atestat de prezena numeroaselor 
companii ruseti în Ucraina i de dependena fa de piaa i producia Ucrainei. 
Cele dou state sunt, dup cuvintele preedintelui L. Kravciuk, „condamnate s fie 
prietene”, iar aceast legtur ambivalent de prietenie i respingere între cele dou
state trebuie s fie luat în considerare indiferent ce aspect al Ucrainei cercetm. 
 Pe de alt parte, al doilea vector al dezvoltrii Ucrainei este Uniunea 
European. Aceasta este perceput în Ucraina ca o surs de stabilitate i bunstare 
economic i un standard de guvernare i funcionare politic. Administraiile 
Kievului au urmrit mult timp s se adapteze Uniunii, s conving angajamentul ei 
fa de modelul european economic, considerând c în acest fel Ucraina îi poate 
consolida definitiv atât independena, cât i un sistem politic i economic modern.
 Bucurându-se atât de atenia UE, dar i a Rusiei, Ucrainei i se deschide 
oportunitatea de a-i media partenerii. Pe lâng aceasta, Ucraina este unul dintre 
cele mai mari state ale Europei, cu o populaie de aproximativ 45 milioane 
locuitori, indicând un potenial economic semnificativ. De asemenea, Ucraina ar 
putea fi „grânarul Europei” sau distribuitorul de energie al vestului în parteneriat 
cu Rusia.  
 În concluzie, potenialul economic al Ucrainei reprezint o perspectiv ce 
va fi dezvoltat cu siguran, dar nu putem s nu remarcm c, deocamdat, 
obstacolul principal în calea stabilitii sale îl reprezint însui principalul ei 






Grafic 1. Importurile, exporturile i balana comercial a Ucrainei cu 
Uniunea European, în perioada 2004-2013 
*Date furnizate de Serviciul Statistic de Stat al Ucrainei
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